





Et spørgsmål om migration og investering i distinktiv kapital






Tidlig version også kaldet pre-print
Link to publication from Aalborg University
Citation for published version (APA):
Munk, M. D., Foged, M., & Mulvad, A. C. M. (2011). Familiers kosmopolitiske uddannelsesstrategier: Et
spørgsmål om migration og investering i distinktiv kapital. Dansk Sociologi, 22(3), 31-58.
http://dansksociologi.dk/default.asp?hovedmenu=1&undermenu=4
General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
            ? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            ? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            ? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to
the work immediately and investigate your claim.
Downloaded from vbn.aau.dk on: November 29, 2020
DANSK SOCIOLOGI • Nr. 3/22. årg. 2011 31
Martin D. Munk, Mette Foged 
og Andreas M. Mulvad
Familiers kosmopolitiske 
uddannelsesstrategier
– Et spørgsmål om migration og 
investering i distinktiv kapital
Artiklen viser, at der er en nær sammenhæng mellem social baggrund og gen-
nemførelse af eliteuddannelse og ikke-eliteuddannelse blandt en gruppe af 
danske migranter med minimum fem års ophold i udlandet. Vi tilføjer en 
ny rekonversionsstrategi til Pierre Bourdieus ba eri af strategier udfoldet i 
La Noblesse d’État, en udvandringsstrategi med henblik på erhvervelse af ud-
dannelseskapital. Især personer med veluddannede forældre har en forøget 
sandsynlighed for at erobre en universitetsuddannelse på en eliteinstitution, 
navnlig i ”zones of prestige”, det vil sige i England og USA, som relativt set 
har de største udbud af distinktive universitetsinstitutioner. En gruppe af 
migranter gennemfører en udenlandsk universitetsuddannelse på ikke-elite 
institutioner, hvilket kan afspejle en form for kompensatorisk strategi, som 
udmøntes i social uddannelsesmobilitet. Forældrene til børn, der opnår en 
universitetsgrad fra udlandet, har desuden selv en betydelig kosmopolitisk 
erfaring. Endeligt  nder vi markante kønsforskelle. 
Søgeord: Transnationale uddannelsesstrategier, kosmopolitisk kapital, kultu-
rel kapital, migration, rekonversionsstrategier, Bourdieu.
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I artiklen undersøges blandt en gruppe af langvarigt udvandrede danskere investeringer i universitetsuddannelse i udlandet, særligt eliteuddannel-ser, da det formodes, at især unge fra velstillede hjem søger at opnå en 
eliteuddannelse, hvad enten det er i Danmark eller i lande som England og 
USA.1 Vort hovedspørgsmål lyder: Er det navnlig børn af højtuddannede for-
ældre eller børn af forældre med høje positioner på arbejdsmarkedet, som 
opnår en grad fra et udenlandsk eliteuniversitet? Eller er der tale om kos-
mopolitiske familier, som søger at reproducere uddannelseskapital på den 
globale scene snarere end i en national kontekst? En tredje mulighed er, at det 
socialt set er en blandet gruppe, som gennem investeringer i uddannelses-
kapital i udlandet søger opadgående social uddannelsesmobilitet. Det er en 
rimelig antagelse, at personer fra familier med større eller mindre kapitalvo-
lumen via forskellige reproduktionsstrategier vil søge at optimere viderefø-
relsesmuligheder, fx ved at investere i kosmopolitisk uddannelseskapital, der 
kan fungere som en mulig forudsætning for social reproduktion. Den franske 
sociolog Pierre Bourdieu har vist, at der er tendens til, at familier med højere 
sociale positioner har en forstærket tilbøjelighed til at videreføre kapital til 
den næste generation ved at investere i deres børns uddannelse, tankesæt og 
dispositioner. De e mønster bidrager til at reproducere grundlæggende so-
ciale strukturer i samfundet.
Kapitalvidereførelsen, der primært er kulturel eller økonomisk, realiseres 
gennem forskellige reproduktionsmekanismer, og kombinationen af disse de-
 nerer reproduktionsmåden. En af disse reproduktionsmekanismer udmøn-
tes gennem erhvervelse af anerkendt kulturel kapital2, der de nitionsmæssigt 
omfa er tre typer: Objektiverede kulturelle værker, mentale og kropsliggjorte 
dispositioner samt uddannelse. Til uddannelse hører akademiske kvali ka-
tioner, titler og sproglige kompetencer, hvis værdi der til stadighed kæmpes 
om (Bourdieu 1986:243). Unge fra privilegerede familier besidder som o est 
kulturel kapital fra en tidlig alder, da deres forældre investerer tid, opdragel-
se og penge i at lære dem, hvilke værdier, handlinger og færdigheder der er 
anerkendte (Bourdieu 1997:37-39). De er således fortrolige med de fordringer, 
en (elite) uddannelsesinstitution stiller (Zimdars et al. 2009), og derved søger 
de hen til de uddannelsessteder, der alt andet lige giver mest bonus i form 
af løna ast, positioner og udny else af social oprindelse (jf. Klausen 2009), 
hvilket samlet set medvirker til at styrke kapitalbeholdningen i velstående 
familier, økonomisk eller kulturelt, eller sågar begge dele, med det resultat 
at unge fra højere sociale klasser som o est opnår mere magtfulde positioner 
i samfundet. Tidligt i sine empiriske studier var Bourdieu netop interesseret 
i sammenhængen mellem eliteuddannelser og de højeste positioner i sam-
fundet, og ved  ere lejligheder fandt hans gruppe af forskere på Centre de 
Sociologie Européenne en markant socialt skæv adgang og rekru ering til 
eliteskolerne i Frankrig: Grandes Écoles (Bourdieu 1996:144), som dog blev 
en smule opblødt i 1990erne med en e erfølgende stigning igen (Alboury og 
Wanecq 2003; Munk 2010). 
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I bestræbelsen på at sæ e denne sammenhæng ind i en teoretisk forklarings-
ramme udviklede Bourdieu og kolleger, især Monique de Saint Martin, teori-
en om reproduktions- og rekonversionsstrategier med henblik på at analysere 
forskellige former for adfærd, sociale handlinger og strategier, der bidrager 
til at opretholde familiers positioner i det sociale rum.3 Udgangspunktet i em-
piriske studier er derfor som o est social oprindelse, familien og dens res-
sourcer, de livsbetingelser individet formes under og ikke mindst langstrakte 
rekonversionsstrategier, det vil sige overlevelsesstrategier, der gennem inve-
steringer i og veksling af kapitaler søger at videreføre, fastholde eller udvide 
familiers sociale eksistens og deres position i samfundet (Munk 2010).4 I La 
Noblesse d’État (Bourdieu 1989, oversat til State Nobility 1996) nævnes ferti-
litetsstrategier, arvestrategier, uddannelsesstrategier, skolastiske strategier, 
profylaktiske strategier, kort- og langsigtede økonomiske strategier, sociale 
investeringsstrategier, sociodicy strategier og ægteskabsstrategier (jf. Bour-
dieu 1996:272 ., 1997:37). Disse strategier er primært tænkt udfoldet i en 
national kontekst. Imidlertid er det oplagt at undersøge disse strategier i en 
global sammenhæng, særligt ved at se på individer der forfølger langvarige 
udvandringsstrategier med henblik på opnåelse af distinktiv uddannelseska-
pital i udlandet, i ”zones of prestige” som Randall Collins kalder det (2001; 
Munk 2009), det vil sige kosmopolitiske uddannelsesstrategier. Denne stra-
tegitype er ikke direkte listet i teoriskitsen i La Noblesse d’État. Panayotopou-
los (1998), Wagner (1998, 2007), Börjesson (2005), Wiers-Jenssen (2003), Munk 
(2009), Brown og Lauder (2009), Naidoo (2009) samt Brooks og Waters (2011) 
har undersøgt forskellige aspekter af transnationale strategier, men alle med 
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forbliver relativt længe i udlandet og er orienteret mod a raktive jobs på den 
globale scene, kan tyde på kulturel reproduktion i en global arena. 
Kosmopolitiske uddannelsesstrategier er blevet undersøgt af den holland-
ske sociolog Don Weenink ved se på forældres ønske om at udruste deres børn 
med kosmopolitisk kapital via et internationalt gymnasieprogram (Weenink 
2008:1102), og det viser sig, at den afgørende parameter er forældrenes egen 
kosmopolitiske kapital og ambitioner, og ikke deres sociale klasse-position 
(Weenink 2008:1089-1092).5 Ved kosmopolitisk kapital forstås mest af alt tilbø-
jeligheden til at engagere sig i globale sociale arenaer, sansen for at investere i 
internationale sammenhænge via kropslige og mentale dispositioner og ikke 
mindst konkrete savoir faire kompetencer. Denne kapitalform akkumuleres, 
anvendes og udvises ved at leve udenlands, besøge og have besøg af venner 
med forskellige nationaliteter, opretholde en global set spredt vennekreds og 
sociale netværk med udlændinge, læse internationale bøger og beherske næ-
sten perfekt engelsk samt et andet fremmedsprog. Dertil tilføjes opnåelse af 
konkrete eksaminer i udlandet, som også kvali cerer til positioner på et glo-
balt arbejdsmarked. I en bredere sociologikreds lanceres kosmopolitisme som 
et begreb, der bryder med dualismen mellem det nationale og det globale, 
hvilket understreger et transnationalt regime (Beck og Sznaider 2006/2010; 
se også Szerszynski og Urry 2006). Problemstillingen understø es af, at di-
stinktiv uddannelseskapital i stigende grad erhverves i udlandet (Borghans 
og Cörvers 2009), og det er blevet påpeget, at markedet for universitetsuddan-
nelser er blevet globalt (Marginson 2008). Et oplagt incitament til at gennem-
føre en uddannelse i udlandet er udsigten til et større a ast af uddannelse, 
som Zeng og Xie (2004) påviser for Asian-Americans.
På den baggrund undersøger vi migranternes motivationer for at gennem-
føre en universitetsuddannelse i udlandet frem for på et dansk universitet, og 
betydningen af forældrebaggrund analyseres ved at skelne mellem  re ud-
dannelsesudfald: ingen universitetsuddannelse, universitetsuddannelse fra 
Danmark, ikke-eliteuniversitetsuddannelse fra udlandet og eliteuniversitets-
uddannelse fra udlandet. Endelig inddrages forældrenes internationale erfa-
ring i analysen af personer med en universitetsgrad fra udlandet. 
Sondringen mellem elite og ikke-eliteinstitutioner i udlandet sker på bag-
grund af rankinglister. Ideen er, at universitetsuddannelser betragtes som 
akademisk kapital, medens udenlandske universitetsgrader tilføjer en eks-
tra dimension gennem den kosmopolitiske kapital, der fordres og udvikles 
under studier på fremmedsprog med andre studiekammerater, væk fra det 
nationale sociale rum. Desuden kan de, der opnår adgang til verdens mest 
prestigiøse universiteter, tænkes at skille sig ud fra resten ved i særlig grad at 
komme fra hjem med meget akademisk og kosmopolitisk kapital.
I det følgende diskuteres mulige scenarier og bevæggrunde for transna-
tionale uddannelsesstrategier. Dernæst beskrives datakilder, afgrænsningen 
af den undersøgte gruppe samt det anvendte elitekriterium. E erfølgende re-
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degøres for den statistiske metode, som anvendes i den empiriske analyse. 
Gennem den empiriske analyse belyses såvel den sociale rekru ering til uni-
versiteter i udlandet som den kosmopolitiske kapital i migranternes familier. 
Til sidst diskuteres og konkluderes. 
Forskellige scenarier
Flere scenarier opstilles med henblik på at forklare og forstå individers be-
stræbelser på at opnå en grad i udlandet, det vil sige mulige baggrunde for in-
vestering i, det vi har valgt at benævne kosmopolitisk kapital. Uddannelsesin-
vesteringer i udlandet er ikke en ny foreteelse. Historikken er, at medlemmer 
af privilegerede sociale klasser altid har anvendt udlandet i sine bestræbelser 
på at erhverve nødvendig dannelse og kvali kationer (Wagner 2007). 
Et scenarie er traditionen i ressourcestærke familier, som søger at optimere 
investeringer gennem at forfølge strategier i udlandet. Det at rejse til udlandet 
for at gennemføre en uddannelse kan opfa es som et udtryk for, at traditio-
nen foreskriver, at ressourcestærke familiers sønner og døtre udvandrer for at 
få den nødvendige pondus og viden, som familiens position fordrer, og der-
med i sidste ende for at fastholde status quo positioner. De e scenarie hand-
ler grundlæggende om, at social klasse-baggrund er den afgørende faktor for 
investeringer i uddannelseskapital i udlandet. Det er oplagt at sondre mel-
lem elite og ikke-elite universitetsinstitutioner, således at elite søges af klassen 
med i forvejen megen uddannelseskapital og andre former for kapital, og at 
ikke-elite søges af klassen med megen økonomisk kapital, men det kan også 
tænkes, at unge fra forskellige dele af overklassen alle vælger eliteuddannel-
ser, blot forskellige steder, som fordrer distinkte præferencer og optimerings-
valg. Derimod er de to grupper måske mere fælles om investering i arten af 
uddannelse i hjemlandet. Det kan subsidiært tænkes, at det for nogle er mere 
naturligt at migrere til udlandet, da moderen og faderen gjorde det samme og 
derfor er mere disponeret for at vandre ud. I denne optik udspringer strate-
gier af habitus. 
Uddannelsessystemet i Danmark er karakteriseret ved en opdeling i et 
akademisk og et ikke-akademisk spor omfa ende videregående uddannelse 
og erhvervsfaglig uddannelse. Uddannelsessystemet er voldsomt ekspande-
ret over de sidste 20-30 år. Parallelt hermed er uddannelsesmobiliteten øget 
indtil omkring 2005 og dermed er adgangen til gymnasie- og universitetsud-
dannelser blevet mere socialt lige. De e har givetvis ført til en øget konkur-
rence, hvilket kan ses af en stigende adgangskvotient for en række studier, 
og det betyder formentlig også, at grupper af unge søger til universiteter i 
udlandet.
Et andet scenarie handler således om, at ressourcestærke familier i stigende 
grad er tvunget til at investere i kapital i udlandet, herunder særligt uddannel-
seskapital, da den generelle konkurrence i hjemlandet er voksende (se fx Lu-
cas 2001). Man har længe vidst, at Danmark har større social uddannelsesmo-
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bilitet end fx USA, da danske unge er mindre a ængige af familiebaggrund, 
når det gælder chancen for at opnå en videregående akademisk uddannelse 
(McIntosh og Munk 2007). Tilmed viser en undersøgelse af chanceuligheden i 
adgangen til uddannelse en social opblødning, særligt for piger. Empiriske re-
gisteranalyser viser, at tilbøjeligheden til at vælge en universitetsuddannelse 
relativt set har ændret sig fra årgange født ca. 1962 til årgange født ca. 1982, 
det vil sige i perioden fra midt i 1980’erne til midt i 2000’erne (McIntosh og 
Munk 2011; Munk 2008; Munk 2011). Trods denne sociale opblødning i tilgan-
gen til universiteterne i Danmark er der fortsat social ulighed i valg af akade-
miske uddannelser (Thomsen 2010; se også Lucas 2001; Duru-Bellat, Kie er 
og Reimer 2008; Grodsky og Riegle-Crumb 2010). I et nyere empirisk studie 
af højere uddannelser i Danmark påvises, at det danske universitetssystem er 
opdelt i en overvejende klassisk pol med en relativ stærk skæv social rekru e-
ring og i en fortrinsvis anvendelsesorienteret pol med en mere åben rekru e-
ring (Munk og Thomsen 2011). De e peger på, at der blandt ressourcestærke 
familier fortsat er fokus på at erhverve distinktiv uddannelseskapital i det 
nationale sociale rum – en pointe Wagner (2007) understreger. Imidlertid kan 
en stigende konkurrence hjemme have medført yderligere investeringer med 
en deraf følgende nødvendig udvandring til udvalgte anerkendte eliteinstitu-
tioner i udlandet med henblik på at erobre tilstrækkelig, symbolsk, legitim, og 
anerkendt uddannelseskapital. 
Hovedpointen i denne tankegang er, at den kulturelle og sociale reproduk-
tion ikke længere afgrænses af nationalstater, men foregår henover grænserne 
(Brown og Lauder 2009). Fx skriver Brooks og Waters (2009:1086-1087): 
Under new conditions [of increased enrollment to national universi-
ty education and a waning link between academic credentials and so-
cial mobility] it is argued that middle-class students and their families 
have to  nd new ways to reproduce their social advantage, through, 
for example, the colonization of the highest-status universities and 
colleges…. Within this increasingly competitive environment, we ask 
whether overseas education can be considered another means whereby 
privileged groups seek to maintain their social advantage.  
En række bidrag har peget på, at der e erhånden  ndes et globalt felt for hø-
jere uddannelse, således at top-uddannelser i stigende grad søges af elitestu-
denter fra forskellige dele af verden. Marginson (2008) trækker på værker af 
Bourdieu og foreslår, at det globale felt er struktureret af “an opposition bet-
ween the elite sub- eld of restricted production, and the sub- eld of large sca-
le mass production” (side 305), hvilket indebærer en skelnen mellem 11 for-
skellige kategorier af højere læreanstalter. Det er navnlig elite-subfeltet, som 
vi fokuserer på i artiklen, om end vi ikke tilbyder en egentlig feltanalyse.  
Et tredje scenarie handler om, at transnationale og kosmopolitiske strate-
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gier er blevet en del af virkeligheden, som indebærer at forskellige grupper, 
og ikke blot elitegrupper fra nationale samfund, forsøger at optimere eget 
ståsted og kapital ved at investere hen over grænserne med henblik på mere 
permanente jobs i udlandet. Akademiske arbejdsmarkeder er i stigende grad 
globale, hvilket gør international eliteuddannelse a raktiv og et oplagt valg 
for unge med de nødvendige ressourcer. Der er en relateret li eratur, som 
hævder, at anbringelse af  nansielle ressourcer ligeledes forgår i en globalise-
ret kontekst. Således forsøger grupper at overføre økonomiske a ast af aktier 
og andre ressourcer til andre lande, ligesom investeringer i høj grad foretages 
på tværs af landegrænser. Deraf den megen fokus på transnationale klasser 
og strategier (Marceau 1989; Collins 2001; Sassen 2001; Sklairs 2001; Weenink 
2008; Brown og Lauder 2009; Brooks og Waters 2011). 
Et  erde scenarie handler om en gruppe af studerende, som udvandrer til 
udlandet for at investere i uddannelseskapital, som muligvis kan blive til kos-
mopolitisk kapital, for at forbedre egen position i forhold til forældrenes so-
ciale position. Udlandet bliver her et muligt springbræt til opstigende social 
uddannelsesmobilitet og måske senere social mobilitet. En række forskere har 
stillet spørgsmålet, hvorfor det kan være relevant at investere i kosmopolitisk 
kapital, eksempelvis Weenink som foreslår:
…it seems that upward social mobility rather than social reproduction 
is the driving force behind parents’ propensity to provide their children 
with cosmopolitan capital (2008:1103, se også 2007:497). 
Ifølge den tankegang har valget af internationale programmer mere med so-
cial mobilitet at gøre end med social reproduktion, formentlig påvirket af en 
(stigende) kosmopolitisk tankegang. 
Datagrundlaget
De, der rejser ud og opnår universitetsgrader fra elite og ikke-eliteinstitutio-
ner i udlandet, sammenlignes med personer uden universitetsuddannelse og 
personer med universitetsuddannelse fra Danmark ved at kombinere regi-
sterdata med data fra to større undersøgelser af danske migranter. Undersø-
gelserne blev gennemført af Martin D. Munk og Panu Poutvaara i et samarbej-
de med Isak Isaksen og hans team i Danmarks Statistik (jf. Poutvaara, Munk 
og Junge 2009). Populationen til undersøgelserne blev udvalgt på baggrund 
af Danmarks Statistiks genindvandringsregister og omfa er danske statsbor-
gere, der udvandrede i 1987, 1988, 1992, 1993, 1997, 1998, 2001 eller 2002. Den 
første undersøgelse blev gennemført i forsommeren og sommeren 2008 med 
svar fra 4.260 danske emigranter (4.131 når Grønland og Færøerne regnes fra), 
som ikke var kommet tilbage til Danmark 1. januar 2007. Den anden under-
søgelse blev gennemført i e eråret 2008 og omfa ede 3.065 returmigranter 
(2.597 når Grønland og Færøerne regnes fra), som 1. januar 2007 var vendt 
tilbage til Danmark. 
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Stikprøvegrundlaget og gennemførsel for emigranter
I genindvandringsregistret  ndes oplysning om år for udvandring og udvan-
dringsland – here er sker der ikke løbende opdatering af  ytninger med vi-
dere, medmindre personen genindvandrer til Danmark. Det betyder, at der 
ikke umiddelbart er et adressegrundlag for at kunne kontakte emigranterne. 
Imidlertid  ndes der i CPR-systemet for hver person en henvisning til foræl-
dre. I de tilfælde den udvandrede person har forældre, der er bosiddende i 
Danmark, er det dermed muligt at kontakte dem med henblik på at kunne op-
spore deres børn i udlandet. Såfremt ingen forældre er bosiddende (levende) 
i Danmark, giver CPR-systemet desuden mulighed for at  nde søskende med 
samme forældre som den udvandrede person. 
På basis af genindvandringsregistret for de o e valgte udvandringsår blev 
der identi ceret 17.309 danske statsborgere, som ikke var genindvandret 1. ja-
nuar 2007 og var mellem 18-59 år på udvandringstidspunktet. For 54 procent 
(9.415 emigranter) fandt Danmarks Statistik kontaktinformation på mindst 
en slægtning (forældre og i meget begrænset omfang søskende). De e frafald 
skyldtes dels, at begge forældre var døde, og dels at der ikke kunne opnås 
kontaktoplysninger for alle gennem CPR-systemet grundet forskerbesky el-
se. Frafaldet er et mindre problem i det subsample, som anvendes her, da det 
er de relativt unge (18-39årige, dataafgrænsningen uddybes nedenfor), vi har 
med i analysen, og afdøde forældre primært forekommer blandt de ældste. De 
godt 9.400 slægtninge modtog et brev med information om undersøgelsen og 
blev samtidig anmodet om at give kontaktoplysninger (primært mailadresse, 
sekundært postadresse og telefonnummer). Indberetning af kontaktoplysnin-
gerne kunne ske via interne et, servicetelefon eller en vedlagt svarkuvert. For 
syv procent blev der ikke opnået kontaktoplysninger til den udvandrede. Den 
primære årsag til de e frafald var, at slægtningen i Danmark ikke længere 
havde kontakt til den udvandrede eller selv nægtede at deltage. For de reste-
rende 8.749 var der email-adresser til godt 7.200 og kun telefonnummer eller 
adresse til de øvrige. Dem uden email-adresse blev kontaktet med henblik 
på selv at videregive deres email-adresse. E er den endelige validering af de 
indsamlede email-adresser var 6.984 valide, og det blev beslu et kun at kon-
takte personer per email. 
Dataindsamlingen for emigranter skete via et WEB-baseret spørgeskema. 
E er en række tests blev skemaet udsendt medio juni 2008 e erfulgt af tre 
rykkere til de personer, der ikke havde svaret. Ved dataindsamlingens afslut-
ning var der i alt indkommet 4.260 svar – svarende til en svarprocent på 61 
procent. Set i forhold til erfaringer fra andre WEB-baserede undersøgelser er 
der tale om en høj svarprocent. Den høje svarprocent skal også ses i lyset af, 
at der var tale om et langt spørgeskema, hvor mange personer brugte op til en 
time på at udfylde skemaet.
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Stikprøvegrundlaget og gennemførsel for returmigranter
Stikprøvegrundlaget for returmigranter var anderledes. På basis af genind-
vandringsregistret blev der dannet en population af alle returmigranter for 
de o e udvandringsårgange. Alle personer blev sammenholdt med en aktuel 
CPR-status for at sikre, at de fortsat var boende i Danmark. En stikprøveplan 
indebar, at vi havde seks undergrupper: 0-6 måneder, 6-12 måneder, 1-3 år, 
3-5 år, 5-10 år og 10 år eller mere i udlandet. Samplingvægtene var henholds-
vis 2, 4, 4, 12, 20 og 60 procent. Samlet blev der således udvalgt knap 5.700 
personer, og for knap 4.600 kunne der opnås kontaktinformation via CPR-
systemet – frafaldet skyldes i store træk personer omfa et af forskerbeskyt-
telsesordningen. Dataindsamlingen for returmigrant-delen startede i sidste 
uge af september 2008. Alle udvalgte personer modtog informationsbrev om 
undersøgelsen samt internetadresse og password, så skemaet kunne udfyldes 
via ne et. E erfølgende blev de interviewet telefonisk, hvis de ikke besvarede 
via interne et.
Da dataindsamlingen for returmigranter blev lukket, havde 3.065 svaret 
på surveyet, heraf 70 procent via interne et. Ligesom for emigranter er der 
tale om en meget høj svarprocent, 67 procent. Samlet var der i svarfordelingen 
en meget pæn ligelig fordeling på årgange samt opholdsperiode i udlandet, 
dog med lidt færre svar for den helt korte varighedsgruppe, som ikke anven-
des her af grunde uddybet i næste afsnit. 
Restriktioner og fletning med registerdata
I alt 915 migranter (768 emigranter og 147 returmigranter) havde mindst en 
universitetsuddannelse fra udlandet, var mellem 18-39 år da de udvandrede, 
og havde henvisning til begge forældre i registerdata i udvandringsåret. Den 
sidste afgrænsning er nødvendig for den videre analyse af forældrebaggrund 
og sammenligning med personer i Danmark. Korte varigheder for returmi-
granterne blev i undersøgelsen kra igt undersamplet, idet kun 86 responden-
ter med en universitetsgrad fra udlandet havde et udenlandsophold på under 
fem år. For at undgå den store usikkerhed forbundet med at vægte de korte 
varigheder op og for at opnå en mere homogen gruppe, blev det beslu et at 
afgrænse analysen til personer, som havde været udvandret mindst fem år og 
opnået en (eller  ere) universitetsuddannelser i udlandet.6 Analysedatasæ et 
indeholder dermed 829 respondenter og udgør en særlig gruppe: Ikke alene 
har de opnået en hel grad fra et udenlandsk universitet, mange af dem har 
også ha  længerevarende migration i sigte eller er i hvert fald endt med at 
tilbringe længere tid i udlandet, end den tid det gennemsnitligt tager at opnå 
en enkelt universitetsgrad. Dermed siger analysen ikke noget om den sam-
lede rekru ering til uddannelse i udlandet, men viser noget om den sociale 
baggrund og motiverne for en gruppe, der udvandrer i længere tid med hen-
blik på blandt andet erhvervelse af international gangbar uddannelseskapital. 
Fokus er således re et mod personer, der i højere grad er orienteret mod en 
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global scene i forhold til reproduktion eller mobilitet i en national kontekst. 
For at kunne sammenligne personer med en universitetsuddannelse fra 
udlandet med personer uden en universitetsuddannelse og personer med en 
universitetsuddannelse fra Danmark pålægges samme restriktioner på de sid-
ste to grupper. Således anvendes i analysen udelukkende danske statsborgere 
i alderen 18-39 i udvandringsårene med henvisninger til forældrene. Under 
disse restriktioner var ingen respondenter født før 1951, derfor blev resten af 
samplet også afgrænset til personer født e er 1950. For respondenter er ud-
dannelsesoplysningerne fra medio 2008, og tilsvarende information for ikke-
migranterne blev derfor hentet i registerdata ultimo 2007. Desuden hentedes 
oplysninger om fødselsårgang, forældrenes uddannelse og stillingskategori 
samt tidligere udvandringer fra registerdata, således at baggrundsvariablene 
er ens for dem med udenlandsk universitetsuddannelse og de to sammenlig-
ningsgrupper. Kulturel kapital i familien måles således ved forældres uddan-
nelse og stillingsniveau, desuden inddrages forældrenes internationale erfa-
ring i den deskriptive del som et centralt element i analysen af kosmopolitiske 
uddannelsesstrategier. 
Elitekriterium
For respondenter med en universitetsuddannelse fra udlandet har vi detal-
jeret information om tidspunkt, land, universitet og selve graden. Univer-
siteterne er blevet inddelt i elite- og ikke-eliteuniversiteter på baggrund af 
internationale rankinglister. De er ingenlunde fuldstændig objektive, men vi 
vurderer, at de indeholder information om den opfa else danske migranter 
kan have ha  af de udenlandske universiteter. Vort udgangspunkt er således, 
at det statushierarki, som ranglisten er et tilnærmet udtryk for, er med til at 
påvirke danske migranters uddannelsesstrategier, og at det er uddannelser i 
toppen af ranglisten, der med størst sikkerhed giver et udby e i form af di-
stinktiv uddannelseskapital. Der vil være specialtilfælde, som ikke dækkes 
i elitekriteriet, eksempelvis kunststuderende som vælger prestigiøse niche-
orienterede universitetsinstitutioner i udlandet, fx har vi en respondent med 
en grad fra Central Saint Martins College of Art & Design og en respondent 
med en grad fra Ecole nationale supérieure des arts décoratifs. 
Kriteriet for at tilhøre elitegruppen er, at universitetet enten er i top 200 i 
QS Times World University Ranking 2004 eller i top 50 i Financial Times Ran-
king af verdens bedste MBA-institutioner 2004 (se appendix A og B). Én grad 
erhvervet på en eliteinstitution er tilstrækkelig til at blive klassi ceret som 
elite. Vi valgte primært QS Times, da den i høj grad baserer sig på fagfællebe-
dømmelser, hvor Shanghai-listen lægger vægt på kriterier som Nobel-priser 
til nuværende/tidligere ansa e/studerende og o entliggjorte artikler i Science 
og Nature, som ikke i særlig høj grad er relevant for humaniora og samfunds-
videnskab. Et andet, sekundært argument var, at danske udvandrere (på da-
værende tidspunkt) må forventes at være mere in ueret af statushierarkier 
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med oprindelse i London, end statushierarkier som udfordrende kinesere for-
søger at tvinge igennem. 
Eliteuniversiteterne omfa er i vore data som o est følgende universite-
ter: University of Oxford, Cambridge University, University College London, 
Lunds Universitet, Oslo Universitet, London School of Economics, King’s Col-
lege London og University of Chicago. Generelt er London-universiteterne 
bedst repræsenteret blandt respondenterne; 14 procent læste ved et universi-
tet i London, hvilket er mere end den andel, der fx læste i hele Frankrig eller 
Tyskland. Tilsammen modtog England og USA godt 60 procent af alle respon-
denterne med en udenlandsk universitetsgrad, hvilket afspejler den position 
de to lande har i forhold til udbud af distinktiv uddannelseskapital.
De  este udvandrere  k deres udenlandske grad relativt tæt på 2004, idet 
de seneste  k graden i 2007. Ud fra pragmatiske grunde valgtes en liste fra 
det år, hvor  est personer i vores analyseudvalg havde opnået deres grad. Da 
listerne er rimeligt stabile over tid, vil migranternes valg af uddannelse ikke 
nævneværdigt ændres ved nogle få udski ninger i listerne. Resultaternes føl-
somhed over for det anvendte elite-kriterium bliver undersøgt i forhold til føl-
gende skærpelser: Universitetet skal være på listen i to sammenhængende år 
(2004 og 2005), top 100 versus top 200 samt med og uden MBA-skolerne. Den 
første sikrer, at analysen er robust med hensyn til små udsving på listen fra år 
til år, ved at universiteter, der ikke holder sig på listen fra år til år, udelades af 
elitegruppen. Den næste skærpelse undersøger betydningen af et strammere 
elite-kriterier og den sidste kigger på følsomheden i forhold til kategoriserin-
gen af MBA. Resultaterne rapporteres i forlængelse af resultatafsni et.
Metode
I den multivariate analyse ønsker vi at sammenligne personer uden en univer-
sitetsuddannelse, personer med en dansk universitetsgrad, personer med en 
ikke-eliteuniversitetsgrad fra udlandet og personer med en elite-universitets-
grad fra udlandet. Til det formål gøres respondenterne repræsentative for mi-
granterne i de undersøgte år ved hjælp af inverse sandsynlighedsvægte, dvs. 
vægtene er de inverse sandsynligheder for at være i surveydata. Sandsynlig-
hedsmodellerne, som vægtene baseres på, er estimeret separat for mænd og 
kvinder samt emigranter og returmigranter for at tage højde for forskellig ad-
færd i disse  re grupper i forhold til at have svaret på surveyet samt forskelle 
i, hvordan data blev indsamlet. I alle sandsynlighedsmodeller er kontrolleret 
for udvandringsår, alder og de vigtigste destinationslande. For midlertidigt 
udvandrede har vi desuden kontrolleret for længden af opholdet i udlandet, 
da stikprøven var strati ceret e er varighedsgrupper. Emigranter har vi op-
nået kontaktoplysninger på gennem forældrene. Der er derfor selektion i for-
ældrenes udannelsesniveau i forhold til, om de har videregivet kontaktoplys-
ninger på deres udvandrede børn. Derfor er der i modellen kontrolleret for 
faderens og moderens uddannelsesniveau for emigranterne. Forældrenes ud-
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dannelsesniveau er ikke signi kant for returmigranterne, hvilket er naturligt 
givet den forskellige måde data er indsamlet. Ved disse vægte repræsenterer 
returmigranterne i gennemsnit ni returmigranter og emigranterne i gennem-
snit  re emigranter.
De relative sandsynligheder for at opnå en universitetsgrad i Danmark, 
en ikke-elite universitetsuddannelse fra udlandet eller en elite-universitetsud-
dannelse fra udlandet i forhold til ikke at opnå nogen universitetsuddannelse 
estimeres i en vægtet multinomiel logit model. De forklarende variable er her 
alle fra registerdata, og surveydata bruges alene til at identi cere migranter, 
som har opnået en universitetsgrad i udlandet. 
De rapporterede estimater er relative risk ratios (RRR), dvs. ændringen 
i den relative sandsynlighed for et udfald (i forhold til sandsynligheden for 
referenceudfaldet) ved en ændring i den forklarende variabel. I vort tilfælde, 
hvor alle kovariater er inkluderet som dummyer, betyder en relative risk ratio 
på 2, at den relative sandsynlighed for udfaldet, der betragtes, fordobles, hvis 
den pågældende dummy ski er fra 0 til 1. I en binær model er RRR det sam-
me som odds ratios, da referenceudfaldet samtidig er det komplementære 
udfald. Relative risk ratios eller odds ratios fremkommer ved at tage ekspo-
nentialfunktionen til parameterestimatet. Kon densgrænserne kan transfor-
meres på samme måde.
Empirisk analyse
Den empiriske analyse indeholder først en simpel deskriptiv del og dernæst 
den multivariate analyse af betydningen af forældrebaggrund for forskelli-
ge uddannelsesudfald. Respondenternes motivationer for at vælge et uden-
landsk universitet frem for et dansk, forældrenes internationale erfaring og 
forældrenes uddannelsesniveau undersøges gennem beskrivende statistik. 
Dere er følger en egentlig økonometrisk analyse af den sociale oprindelse for 
nationalt og udenlandsk universitetsuddannede sammenlignet med personer 
uden universitetsuddannelse. Da respondenterne i 2008 blev spurgt til deres 
højest fuldførte uddannelse, havde 261 en bachelorgrad eller tilsvarende, 401 
uddannelse på kandidatniveau og 167 en ph.d.- eller doktorgrad (i alt 829). 
Ved at kombinere med oplysninger om universitetsuddannelsen fra udlandet 
fremgår det, at 73 af kandidaterne og 2 af ph.d.’erne har gennemført en MBA 
i udlandet. Desuden viser surveydata, at 76 procent har én grad, 20 procent 
har to grader og resten har tre eller  re grader fra udlandet. Migranterne blev 
spurgt, hvorfor de valgte at studere på et universitet i udlandet i stedet for et 
universitet i Danmark.  
Tabel 1 viser et interessant svarmønster. Særligt mænd, som har opnået en 
eliteuddannelse, er motiveret af prestige og værdifulde kompetencer og rap-
porterer desuden, at det akademiske niveau på det udenlandske universitet 
er bedre. Knap halvdelen (46 pct.) af mændene med en grad fra et eliteuniver-
sitet vurderer det akademiske niveau til at være højere på det udenlandske 
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universitet, og  re ud af ti (40 procent) mener, at en uddannelse fra det uden-
landske universitet giver mere værdifulde kompetencer på arbejdsmarkedet 
og er mere prestigefyldt. De tilsvarende andele blandt kvinder er omtrent 
halvt så store. Blandt mænd og kvinder med en grad fra et ikke-eliteuniversi-
tet er andelene cirka halvt så store sammenlignet med henholdsvis mænd og 
kvinder med en grad fra et eliteuniversitet. Der er således en klar bevidsthed 
om og tendens til, at eliteuniversiteterne i højere grad forbindes med prestige 
og fagligt niveau. Omkring hver 	 erde betragter det at opnå en uddannelse 
i udlandet som et springbræt til senere at opnå et job i udlandet, hvor denne 
andel er lidt højere for mænd på eliteuniversiteter. Tabel 1 viser endvidere, 
at kvinder i langt højere grad end mænd er motiveret af ønsket om at være 
sammen med deres partner. Medens mere end hver tredje kvinde følger sin 
partner i udvandringsbeslutningen, er det kun hver tiende mand. Mænd ser 
i stedet ud til at være motiveret af egen uddannelse og karriere. De e ud-
Ikke-elite Elite Ikke-elite Elite
På grund af den geografiske beliggenhed 26,8 19,7 24,3 16,7 22,8
Jeg kunne ikke studere faget i Danmark, fordi 
adgangskravende var for høje
5,2 4,1 5,7 6,5 5,4
Det akademiske niveau på universitetet i udlandet var 
bedre
19,1 45,6 13,1 24,6 22,2
En grad fra universitetet i udlandet giver mere 
værdifulde kompetancer på arbejdsmarkedet
19,6 40,1 16,3 20,3 22,0
En grad fra universitetet i udlandet er mere 
prestigefyldt
16,0 39,5 10,6 18,8 18,3
Jeg forventede, det ville være lettere at studere ved 
universitetet i udlandet
2,1 0,0 0,3 0,0 0,6
Jeg forventede, det ville være sjovere at studere ved 
universitetet i udlandet
14,4 14,3 11,4 7,2 11,9
Jeg ville forbedre mit sprog 19,1 21,1 18,9 11,6 18,1
Jeg ville gerne leve i udlandet for en kortere periode 27,8 25,9 24,0 19,6 24,5
Jeg ville være sammen med min partner/kæreste 9,8 12,2 34,6 37,0 25,2
Jeg ville studere i mit tidligere hjemland og/eller 
fødeland
0,0 0,7 0,9 0,0 0,5
Uddannelsen fandtes ikke i Danmark 25,3 18,4 19,1 18,1 20,3
Jeg ville gerne forbedre mine chancer for at opnå et 
job i udlandet
27,3 34,0 23,7 23,2 26,3
Andre grunde 27,3 21,1 22,0 26,1 23,8
Antal observationer 194 147 350 138 829
Kilde: Surveydata
Anm: Tallene angiver procenten af respondenterne i den givne søjle. Procenterne summer ikke til 100, fordi 
respondenten kunne angive flere grunde til at vælge det udenlandske universitet frem for det danske.
Mænd Kvinder SamletHvorfor studerede du på universitetet i udlandet i 
stedet for på et dansk universitet?
Tabel 1.
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prægede kønsmønster i migrationsmotiver blev også fundet af Poutvaara og 
Munk (2011). Det akademiske niveau betyder mindst blandt personer, som 
blot har en bachelorgrad (10 procent) og mest blandt personer med en ph.d.-
grad (38 procent). Ligeledes er andelen, der er motiveret af prestige og erhver-
velse af værdifulde kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet, mindst blandt 
bachelorer (henholdsvis 9 og 12 procent), medens MBA’er ligger relativt højt 
(henholdsvis 43 og 47 procent), hvilket givetvis hænger sammen med, at de i 
høj grad er på arbejdsmarkedet og har øje for a ast af uddannelse. Mange af 
de, der gennemfører en MBA, er formentlig heller ikke del af den kulturelle 
videnselite, men mere medlemmer af et business segment. Personer med kan-
didat- eller ph.d.-grad er mere homogene. Omtrent hver 	 erde med en kandi-
dat eller ph.d.-grad er således motiveret af prestige og kompetencernes værdi 
på arbejdsmarkedet. I det følgende sammenlignes grupperne: ingen univer-
sitetsuddannelse, universitetsuddannelse i Danmark, universitetsuddannelse 
fra ikke elite- og eliteuniversiteter i udlandet.     
Social skævhed i rekrutteringen til eliteuniversiteter i udlandet
Figur 1 viser fordelingen af social oprindelse målt ved forældreuddannelse 
for de  re grupper: Personer uden universitetsuddannelse, personer med en 
universitetsgrad fra Danmark og personer med henholdsvis en grad fra ikke-
elite og eliteinstitutioner i udlandet. Det er tydeligt, at personer med univer-
sitetsuddannede forældre hyppigere har en universitetsgrad, hvilket også er 
kendt fra  ere studier i den nationale kontekst (Andersen 2001; McIntosh og 
Munk 2007; Munk og Thomsen 2011). Det interessante er, at de e er særligt 
udpræget for personer med en grad fra et eliteuniversitet i udlandet, fx er an-
delen af mødre med en universitetsuddannelse exceptionelt høj blandt kvin-
der, der har opnået en international eliteuddannelse. Universitetsuddannelse 
i Danmark og på ikke-elite i udlandet ser derimod ud til at være mere sam-
menlignelige med hensyn til forældrenes uddannelsesbaggrund. Andelen af 
forældre med grundskole som højeste fuldførte uddannelse er cirka det halve 
blandt universitetsuddannede personer sammenlignet med personer, som 
ikke har gået på universitetet. 
Det viser sig, at forælderen af samme køn spiller en særlig stor rolle i for-
hold til barnets senere uddannelsesniveau. For mændene med eliteuddannel-
se er det særligt faderens uddannelse, der skiller sig ud, medens det for kvin-
derne er moderens uddannelse. Her skal man have i tankerne, at det drejer sig 
om forældre til personer, der udvandrede i perioden 1987-2002. Mødre med 
en studentereksamen var tidligere ikke et sædvanligt syn i den danske befolk-
ning (godt halvdelen af denne generations mødre havde kun grundskole). 
Med tiden er mødrene blevet bedre uddannede, og tallene her peger klart i 
retning af, at mødre, hvis børn får en eliteuddannelse, er langt bedre uddan-
nede end normalbefolkningen. I det hele taget er universitetsuddannelse, en 
mellemlang videregående uddannelse og en studentereksamen mere hyppig 
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blandt forældre til universitetsuddannede, og de e gælder i særlig grad for 
personer med en eliteuddannelse fra udlandet. 
                       
Den multinomielle logistiske analyse viser yderligere, hvordan de  re ud-
dannelsesgrupper adskiller sig fra hinanden med hensyn til social baggrund 
målt ved forældreuddannelse og social position. Resultaterne præsenteres i 
tabel 2. Her slår forældreuddannelse markant igennem. Døtre, som har en 
universitetsuddannet mor, har 22 gange større sandsynlighed for at opnå en 
elitegrad i forhold til ingen universitetsuddannelse sammenlignet med døtre, 
hvis mødre ikke er universitetsudannede (RRR=22,3). Om faderen har en uni-
versitetsuddannelse er relativt set det, der har størst betydning for mænde-
nes sandsynlighed for at gennemføre en eliteuddannelse (RRR=5,9). Det ser 
således ud til, at faderen er den vigtigste identi kations gur for sønnerne og 
moderen for døtrene, hvilket vi også fandt indikation af i  gur 1. Den store 
relative risk ratio for moderens uddannelse for kvinder i elitegruppen afspej-
ler den exceptionelt store andel af mødre med universitetsuddannelse i den-
ne gruppe sammenlignet med referencegruppen, hvilket fremgår af  gur 1 
ovenfor. Regnes andelene i  gur 1 i forhold til referencegruppen uden univer-
sitetsuddannelse fås, at andelen af mødre med universitetsuddannelse blandt 
døtre med eliteuddannelse er 21,4 gange større end referencegruppen. De til-
svarende relative andele for mødre til mænd på elite, fædre til kvinder på elite 





Kilde:  Registerdata og vægtet surveydata. 
Anm.: Fordelingen af forældreuddannelse for ingen universitetsuddannelse og universitetsuddannelse i Danmark er 
populationsfordelingen, medens fordelingerne af forældreuddannelse for ikke-elite og eliteuddannelse i udlandet er 
































Grundskole Gymnasial Fagskole KVU MVU Universitet
Ingen universitetsuddannelse Universitet i Danmark Ikke-elite universitet i udlandet Eliteuniversitet i udlandet
Figur 1. Fordelingen af forældres uddannelse i forskellige uddannelses-
grupper og populationen
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og fædre til mænd på elite er 12,3; 7,1 og 9,8. Det betyder ikke, at kvinder med 
eliteuddannelse ikke også har en højtuddannet fader – faktisk har en større 
andel absolut set en højtuddannet fader end højtuddannet moder – men det, 
at moderen (også) er højtuddannet eller blot har en studentereksamen, ser ud 
til at være afgørende for, at kvinderne forfølger eliteuddannelse. For mænd 
ser en højtuddannet fader omvendt ud til at være vigtig i forhold til at anspore 
til investering i eliteuddannelse. 
Tilmed viser tabel 2, at sønner af topledere i høj grad  nder ud til univer-
siteter i udlandet, det vil sige grupper med betydelig økonomisk kapital. En 
fader, som er topleder, er faktisk den karakteristika ved forældrene, der stær-
kest prædikterer ikke-eliteuddannelse i udlandet (RRR= 4,3). Det, at moderen 
er student, øger markant sandsynligheden for, at kvinder opnår en grad fra 
et eliteuniversitet i udlandet, hvilket afspejler, at mødre med en studenter-
eksamen, tilbage i tiden, relativt set havde en betydelig uddannelseskapital 
(jævnfør  gur 1).
Interessant er det også, at analysen et stykke hen ad vejen bekræ er, at der 
er en gruppe af kvinder og mænd, som er uddannelsesmæssigt mobile, idet 
de gennemfører en uddannelse på et universitet i udlandet. For mænd ser det 
desuden ud til, at der er en betydelig rekru ering til ikke-eliteuniversiteter fra 
familier, hvor faderen er selvstændig erhvervsdrivende.7 De e gælder ligele-
des mænd, hvis fædre er lønmodtager på mellemniveau. Der ser således ud 
til at være nogen grad af social udannelsesmobilitet på ikke-eliteuddannelser 
i udlandet, medens eliteuddannelser i udlandet i højere grad er forbeholdt en 
gruppe af højere uddannede og med betydelig kosmopolitisk kapital, herun-
der også blandt forældrene. 
Om personen har opholdt sig i udlandet som barn eller ung har stor be-
tydning for personens chance for at udvandre og for at opnå en uddannelse 
i udlandet (med en RRR på 3,0 for mænd og 2,4 for kvinder på en eliteud-
dannelse). Det kendes fra andre studier af udvandring, at sandsynligheden 
for udvandring er større blandt personer med tidligere udvandringer (Jes-
persen, Junge, Munk og Olsen 2007). Udenlandsophold i personens barndom 
og ungdom kan hjælpe til at opbygge kosmopolitisk kapital. I det omfang 
udenlandsopholdene har været med forældre, afspejler det også en poten-
tiel kosmopolitisk kapital i familier med forældre, der højst sandsynligt har 
studeret eller arbejdet i udlandet. Disse personer har le ere ved at studere i 
udlandet på grund af sprogfærdigheder og lethed ved at begå sig internatio-
nalt. Surveydata underbygger denne hypotese, idet 40 procent (36 procent) 
af mødrene til kvinder (mænd) med eliteuddannelser har læst eller arbejdet i 
udlandet. Hvad angår fædrene, er andelen med international erfaring i form 
af uddannelse eller arbejde i udlandet 48 procent (44 procent) for mændene 
(kvinderne) med en grad fra en eliteinstitution. Den internationale erfaring 
følger således samme mønster som uddannelseskapitalen i hjemmet – foræl-
deren af samme køn har stærkest korrelation med barnets kapitalakkumula-
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tion. For ikke-elite er det mindre udpræget, for både mænd og kvinder har 
33 procent af mødrene international erfaring, 43 procent af mændenes fædre 
og 40 procent af kvindernes fædre har international erfaring. Dermed ligger 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


































































































































DANSK SOCIOLOGI • Nr. 3/22. årg. 201148
elite-gruppen. Det, at familier med døtre og sønner på eliteuniversiteter i ud-
landet oppebærer betydelig kosmopolitisk kapital, understreges af, at foræl-
dre til personer med eliteuddannelser slår tydeligst ud med hensyn til sprog-
kundskaber, igen mest udpræget for forælderen af samme køn.8  
Tabel 2 viser i øvrigt, at yngre fødselsårgange har større sandsynlighed for 
at opnå en eliteuddannelse. De e tyder på, at distinktiv uddannelseskapital 
fra udlandet er blevet en mere udbredt strategi blandt yngre kohorter. Hoved-
parten af de personer, som udvandrer, taget over alle årgangene, emigrerer 
for det meste uden akademisk uddannelse med hjemmefra.
Af de, der opnåede en eksamen fra et eliteuniversitet i udlandet, havde 
hver 	 erde en akademisk kandidatgrad inden de udvandrede (mere end en 
tredjedel hvis bachelor tælles med). De e gjaldt blot 12 procent fra gruppen, 
der gennemførte en ikke-elite uddannelse (en femtedel hvis bachelor tælles 
med). Det betyder samlet set, at en mindre andel af personer med mest ud-
dannelseskapital i forvejen er dem, der mest frekvent gennemfører en eliteud-
dannelse i udlandet, medens migranter uden akademisk kapital fra Danmark 
i højere grad kommer ind på ikke-eliteuniversiteter. Det kunne tyde på, at 
reproduktion af eliteuddannelse i det globale felt er tæ ere forbundet med 
reproduktion af uddannelse i Danmark, end det er tilfældet for ikke-elite ud-
dannelse i udlandet. 
Resultaterne viser samlet set, at reproduktion af uddannelsesprivilegier, 
en vigtig forudsætning for social reproduktion, er i spil i en transnational kon-
tekst, hvorfor introduktionen af kosmopolitiske uddannelsesstrategier virker 
oplagt. De fundne mønstre ses endnu tydeligere, hvis elitekriteriet skærpes 
til universiteterne på top 100 frem for top 200, eller hvis MBA-skolerne ude-
lades. Således er rekru eringen til top 100, forventeligt, endnu mere socialt 
selekteret end til top 200, ligeledes er der en tendens til, at de, der uddanner 
sig ved de traditionelle universiteter frem for MBA-skolerne, kommer fra et 
hjem med mere akademisk kapital. Søgningen til universiteter uden for de 
bedst rangerede ser ud til at være bredere og involvere den økonomiske elite, 
jævnfør den relativt store forekomst af selvstændigt erhvervsdrivende fædre 
og fædre med lederjob blandt mænd på ikke-eliteinstitutioner. 
Diskussion og konklusion
Analysen viser, at familiers internationale uddannelsesstrategier er sammen-
sa e indeholdende såvel reproduktive som mobilitetsmæssige mønstre. Vi 
 nder, at personer med en højere social oprindelse målt på uddannelse, stil-
ling og kosmopolitisk kapital især har øget sandsynlighed for at gennemføre 
en eliteuddannelse, og det påpeges, at selektion ind i symbolsk anerkendte 
eliteinstitutioner i udlandet navnlig pågår for individer med akademikerfor-
ældre og internationalt orienterede forældre, som selv har arbejdet eller stu-
deret i udlandet. Videreførelsen af kapital sker gennem strategier i de højtud-
dannede familier og indirekte ved, at det internationale miljø bliver indlejret 
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som en naturlig disposition, idet en betydelig andel af migranterne som børn 
eller unge var i udlandet med deres forældre. De e peger i retning af en vis 
social arv i dispositioner og tradition for uddannelse i udlandet og indike-
rer, at reproduktionsstrategier ikke alene tæller strategier nævnt i Bourdieu 
(1989/1996), men også omfa er udvandringsstrategier med henblik på ero-
bring af distinktiv uddannelseskapital i udlandet, en mulig forudsætning for 
social reproduktion.
En gruppe formår på den ene eller anden måde at konvertere familiernes 
position, herunder kulturel og kosmopolitisk kapital, til internationalt gang-
bare diplomer, prestigiøse universitetsgrader eller kort sagt distinktiv uddan-
nelseskapital. Personer i vore data tenderer således mod at reproducere ud-
dannelse på et mere transnationalt niveau, og de vender ikke nødvendigvis 
hjem for at fastholde familiens position hjemme. Godt en 	 erdedel læste ude 
med henblik på at forbedre deres chancer for et job i udlandet frem for et i 
Danmark og stø er således denne antagelse. En oplagt forklaring på at de 
primært bliver ude er, at socialiseringen i udlandet lige så langsomt vænner 
dem til et kosmopolitisk liv i udlandet. Undervisning på fremmedsprog og 
deltagelse i internationale miljøer på udenlandske universiteter fordrer en vis 
mængde kosmopolitiske kompetencer, og samtidigt kan kosmopolitisk kapi-
tal potentielt udbygges under opholdet, fx gennem nye venskaber og kontak-
ter med andre nationaliteter, forbedrede sprogfærdigheder, dybere kendskab 
til fremmede kulturer samt ny ig viden fra ophold på universiteterne. 
En del af migranterne bryder faktisk den sociale arv. For det første ved i 
det hele taget at komme på et universitet, og for det andet ved at udvandre 
for at gennemføre en uddannelse i udlandet, typisk på ikke-eliteuniversiteter, 
hvilket kan resultere i et begrænset a ast af symbolsk kapital. I den empiri-
ske analyse  ndes en tendens til, at faderens stillingsniveau, fx selvstændig 
eller lønmodtager på mellemniveau øger tilbøjeligheden til, at sønner opnår 
en grad fra en ikke-eliteinstitution i udlandet. Unge af kortuddannede foræl-
dre, som er transnationalt mobile og søger universiteter i udlandet, opnår of-
tere en grad fra universiteter uden for top 200 frem for fra mere eliteprægede 
institutioner. De e kunne tyde på en anden kompensatorisk strategi repræ-
senterende social opdri  i uddannelsesmæssig forstand. Med andre ord, der 
er mest uddannelsesmobilitet blandt de, der læser på ikke-eliteuniversiteter i 
udlandet. Investeringer i internationale kapitalformer er således ikke en stra-
tegi, som udelukkende er reserveret en snæver elite med meget kulturel ka-
pital.
Vi  nder således ikke entydigt stø e til påstanden om, at globaliseringen 
gør den positionelle konkurrence mellem agenter til en mere åben og lige pro-
ces (Weenink 2008:1102, 2007:510; Brown 2000). Investeringer på en interna-
tional scene kan ses som en strategi, der kan anvendes såvel af eliten som 
ikke-eliten. Det nuancerer Weeninks hovedperspektiv, der primært anser in-
ternationale uddannelsesinvesteringer som a raktivt for personer uden en 
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privilegeret position i det nationale sociale rum i Holland. Idet vi undersøger 
langvarigt udvandrede migranter med blandt andet en grad i udlandet, nås 
en anden konklusion. 
Investering i uddannelseskapital er forbundet med en vis usikkerhed. Det 
betyder, at en universitetsuddannelse ikke nødvendigvis fører til kosmopoli-
tisk kapital, der umiddelbart kan konverteres til a raktive sociale positioner 
hjemme eller på et globalt marked, endsige at det fører til social mobilitet, 
men meget tyder på, at de  este får et eller andet job. Vore data indeholder 
oplysninger, der indikerer, at  ere med en elitegrad bliver ansat som forskere 
i udlandet, medens personer med en ikke-elitegrad fra udlandet o ere er an-
sat uden forskning fx inden for informations- og kommunikationsteknologi.9 
I den undersøgte gruppe, hvor alle har været udvandret minimum fem år, har 
93 procent stillinger i udlandet i 2008. I denne gruppe ser både ikke-elite og 
elite ud til at være i stand til at transformere deres udenlandske uddannelse til 
sociale positioner på det globale arbejdsmarked. En betydelig andel fra beg-
ge grupper bliver topledere, hvilket peger i retning af, at begge grupper har 
magtfulde positioner; elite i lidt højere grad inden for academia og ikke-elite i 
lidt højere grad i erhvervslivet både som ledere og selvstændige. 
I vort materiale viser køn sig at have stor betydning. Faderens uddannel-
seskapital korrelerer stærkt med sønners eliteuddannelsesorientering og mo-
derens med døtre på eliteuddannelser i udlandet. Navnlig moderens uddan-
nelse påvirker døtres gennemførelse af en eliteuddannelse. Mødre med en 
studentereksamen eller en akademisk uddannelse var tilbage i tiden ikke et 
sædvanligt syn i den danske befolkning. Med tiden er mødrene blevet bedre 
uddannet, men den gruppe, vi taler om her, er karakteriseret ved bedre ud-
dannede mødre. En række studier peger i retning af, at social reprodukti-
on i toppen af samfundet især sker gennem mødrenes familier (se fx Sch
 f, 
Dronkers & Broeke-George 2004). Ved at anvende top 100 kriteriet skiller elite 
sig endnu mere tydeligt ud med fædrenes og især mødrenes uddannelse, så-
ledes at de, der kommer på de allermest anerkendte universiteter, er en meget 
selekteret gruppe i forhold til social oprindelse.
De mandlige migranter begrunder deres valg af uddannelser i udlandet 
med akademisk niveau, værdifulde kompetencer og prestige, medens kvin-
derne i højere grad begrunder valget ud fra, at de følger med deres partner 
eller kæreste. Faktisk viser datamaterialet, at næsten hver tiende kvinde er 
hjemmegående i 2008. Der er således betydelige kønsforskelle selv for mænd 
og kvinder på eliteuniversiteter. Præferencerne følger et ganske traditionelt 
kønsmønster, hvor manden spiller den udfarende rolle, medens kvinder mere 
fungerer som baglandskvinde (jf. Højrup 1995; Christensen 1987). De e, sam-
menholdt med at mange er udvandret til England og USA, kunne tyde på 
præferencer og værdier, som lægger afstand til den typiske arbejdsdeling i en 
nordisk velfærdsstat. En anden forklaring kan være, at der simpelthen er tale 
om familier som gennem erobring af kosmopolitisk eller distinktiv uddannel-
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seskapital indgår i en slags identitetsarbejde, som bekræ er kosmopolitiske 
dispositioner eller habitus, øver de unge i etike e og forbereder dem til at 
indgå i transnationale arenaer gennem mental tilpassethed med en klar for-
deling mellem kønnene, således at der opnås en lethed ved at opholde sig på 
eksempelvis udenlandske eliteuniversiteter. En vigtig pointe er, at reproduk-
tionsstrategierne ikke alene skal forstås som en bevidst strategisk planlæg-
ning hjemme hos familierne, men også som noget dispositionelt, der ligger 
latent hos migranterne. Dertil skal det siges, at perioden dækker fra 1987, og 
dermed er der også tale om en vis kohortee ekt. 
Det, at søgningen til eliteuddannelser navnlig foregår til lande som Eng-
land og USA, har ikke alene at gøre med en øget intern kamp i det sociale rum 
i Danmark, hvad den øgede søgning og adgang til danske universiteter måske 
kunne give anledning til at tro. De empiriske resultater understreger en op-
deling mellem eliteinstitutioner og ikke-eliteinstitutioner, som bekræ er en 
opdeling af højere uddannelsesinstitutioner karakteriseret ved en stor port og 
ved en lille port, som Bourdieu (1989/1996) viser, og ser således ud til at gælde i 
et mere internationalt uddannelsesfelt.10 De e peger i retning af et globalt felt 
for højere uddannelse med subfelter, der rekru erer forskelligt, så vort fund 
kan bidrage til Marginsons (2008) bestræbelser på at begrebsliggøre forskel-
lige kategorier af højere læreanstalter. Ved at sondre mellem elite og ikke-elite 
universitetsinstitutioner bidrager vi til en påtrængt analyse af elitestrategier, 
som i stigende grad igen er blevet en del af den normale sociologiske dagsor-
den (se Oliver og O’Reilly 2010). 
Wagner (2007) går så langt som til at sige, at rejsen hører til et bredere sæt 
af uddannelsesmekanismer, som bidrager til en international socialisation af 
dele af overklassen og dele af den øvre middelklasse, således at kosmopolitisk 
kapital eller distinktiv kapital potentielt kan give konkrete fordele på såvel 
det globale som det nationale uddannelses- og arbejdsmarked. Viden om an-
dre kulturer, sprogkundskaber, samt netværksforbindelser på tværs af lande-
grænser kan være værdifulde i en globaliseret verden, og dermed eksisterer 
der en oplagt a  nitet mellem kapitalformerne og det kosmopolitiske system 
af dispositioner. 
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Noter
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv, Aalborg Universitet og SFI takkes for økonomisk stø e 
til projektet Danes Abroad, som artiklen udspringer af. Tak til Dansk Sociologis tre referees for 
værdifulde kommentarer. Desuden tak til Christoph Ellersgaard og Mads Jæger for ny ige kom-
mentarer til en tidligere version af artiklen, samt tak til redaktionen. Endelig tak til Panu Pout-
vaara, University of Munich, og til Danmarks Statistik, som Martin Munk gennemførte dataind-
samlingen med.
1. Denne specielle problemstilling indgår i et projekt om migration, Danes Abroad. I denne bredt 
anlagte undersøgelse  nder vi, at en gruppe af danske medborgere i stigende grad og i længere 
tid af  ere forskellige grunde udvandrer til andre lande for at leve i spændende nye kulturer, 
for at få udfordrende jobs, for at studere, for at skabe familier, for måske at få større a ast af 
sin uddannelse, for at slippe billigere i skat eller simpelthen på grund af udstationering i en 
virksomhed.
2. Hvad menes der med kapital? Kapital de neres generelt som: ”…akkumuleret arbejde (i ma-
terialiseret eller i inkorporeret form), der i det øjeblik, det tilegnes i privat eller eksklusivt regi af 
agenter eller grupper af agenter – sæ er indehaverne i stand til at tilegne sig social energi i form 
af tingsliggjort eller levende arbejde” (Bourdieu 1986:241). 
3. Sideløbende med teorien om kulturel og social reproduktion udvikledes en teori om rekonver-
sions- og reproduktionsstrategier (Bourdieu et al. 1973/1978, Bourdieu 1974, 1989/1996; Munk 
1999). 
4. Det klassiske eksempel på en uddannelsesstrategi er konvertering af økonomisk kapital til 
kulturel kapital gennem familiers fokusering på, at deres børn gennemfører studieforløb på ud-
dannelsesinstitutioner, der giver mest mulig ny e og prestige. De e gælder overklassen, men i 
stigende grad også den velstillede middelklasse og andre grupper med bevidsthed om uddan-
nelsens betydning (jf. Munk 2008).
5. Mere fundamentalt ser Weenink ud til at have et problem i regressionsanalysen, idet foræl-
drenes ønske om at forsyne deres børn med kosmopolitisk kapital først forklares af social klasse, 
hvis e ekt imidlertid forsvinder, når følgende variable inkluderes: Forældrenes internationale 
adfærd (ambitioner) og oplysninger, om de har levet i udlandet. Weenink noterer (2008:1101), 
at øvre middelklasse forældre o ere er engagerede i en international adfærd. Introduktionen af 
forældreholdning er næppe et kausalt bevis for, at social oprindelse eller klasse ikke spiller ind 
i forhold til en anden forældreholdning, der handler om erhvervelsen af kosmopolitisk kapital. 
De e var et yderligere argument for at udelade de helt korte udvandringer. 
6. En fejl i  lteret betød endvidere, at ikke alle returmigranter kunne udfylde information om alle 
deres grader i udlandet, hvis de havde opnået  ere grader i udlandet. De e var ikke et problem, 
hvis den første grad var fra et eliteuniversitet, men hvis den ikke var, og detaljer om de øvrige 
ikke fremgik af det endelige data, kan de ikke med sikkerhed kategoriseres korrekt e er elitekri-
teriet.
7. I forhold til at undersøge e ekten af økonomisk kapital på valget af ikke-elite uddannelse i 
udlandet ville det have været interessant også at inkludere forældreindkomst i analysen. Vi har 
desværre ikke adgang til indkomsten under respondenternes opvækst, som ville være relevant til 
det formål. Nogle respondenter udvandrer som voksne i 1980’erne, så registerdata rækker ikke 
langt nok tilbage til at  nde forældreindkomst under opvækst for alle personer. Med forældres 
højest fuldførte uddannelse er det ikke et problem, da den vil være ret stabil gennem voksenlivet. 
Forældrenes beskæ igelse er mere varierende, og forældrene til nogen respondenter var pensio-
nerede i udvandringsåret, således har vi for disse gået tilbage i registeret for at  nde deres seneste 
beskæ igelsesstatus.
8. Kosmopolitisk kapital i hjemmet kan ikke medtages i regressionsanalysen, da information om 
forældrenes sprogkundskaber, studier og arbejde i udlandet kun  ndes for survey-respondent-
erne. Da blot en halv procent af den voksne befolkning i Danmark udvandrer årligt (baseret på 
1980-2007), er det imidlertid klart, at den internationale erfaring blandt forældrene til respon-
denter med udenlandsk universitetsuddannelse er exceptionel høj. Det relativt lave uddannel-
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sesniveau blandt forældrene i referencegruppen indikerer endvidere, at sprogkundskaberne for 
migranternes forældre er markant bedre end i gennemsnitsbefolkningen, eksempelvis taler knap 
tre ud af  re forældre til respondenterne med udenlandsk universitetsuddannelse engelsk. 
9. Det er ikke muligt at give et komplet billede af respondenternes endestationer, da 4 procent 
stadig er under uddannelse i 2008, hvor den nuværende beskæ igelse er blevet rapporteret. 
Desuden ville en decideret analyse af respondenternes endelige positioner på arbejdsmarkedet 
kræve, at respondenterne sammenlignes ved samme alder eller samme antal år e er endt uddan-
nelse og ikke i et bestemt år, hvor de har forskellig alder og ikke alle er blevet færdige med deres 
uddannelse.
10. Om disse relationer ligeledes gælder sociale positioner i et internationalt magtfelt, kræver nye 
studier og analyser. 
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Appendix A: The world’s top 200 universities – QS-Times Higher Education 2004

Rank Institution Country Rank Institution Country
1 Harvard University US 51 Tokyo Institute of Technology JP
2 California University Berkeley US 52 Duke University US
3 Massachusetts Institute of Technology US 53 Catholic University Louvain BE
4 California Institute of Technology US 54 Brussels Free University BE
5 Oxford University UK 55 RMIT University AU
6 Cambridge University UK 56 Adelaide University AU
7 Stanford University US 57 Paris VI, Pierre et Marie Curie FR
8 Yale University US 58 Sussex University UK
9 Princeton University US 59 Purdue University US
10 ETH Zurich CH 60 Tech University Berlin DE
11 London School of Economics UK 61 Brown University US
12 Tokyo University JP 62 Tsing Hua University CN
13 Chicago University US 63 Copenhagen University DK
14 Imperial College London UK 64 Erasmus University Rotterdam NL
15 University of Texas at Austin US 65 Georgia Institute of Technology US
16 Australian National University AU 66 Wisconsin University US
17 Beijing University CN 67 Auckland University NZ
18 National University Singapore SG 68 Macquarie University AU
19 Columbia University US 69 Osaka University JP
20 University of California, San Francisco US 70 St Andrews University UK
21 McGill University CA 71 Sorbonne Paris FR
22 Melbourne University AU 72 University of California, Santa Barbara US
23 Cornell University US 73 Northwestern University US
24 University of California, San Diego US 74 Washington University US
25 Johns Hopkins University US 75 Boston University US
26 University of California, Los Angeles US 76 Curtin University of Technology AU
27 Ecole Polytechnique FR 77 Vienna Technical University AT
28 Pennsylvania University US 78 Delft University of Technology NL
29 Kyoto University JP 79 New York University US
30 Ecole Normale Supérieure Paris FR 80 Warwick University UK
31 Michigan University US 81 Yeshiva University US
32 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne CH 82 Minnesota University US
33 Monash University AU 83 Eindhoven University of Technology NL
34 University College London UK 84 Chinese University Hong Kong HK
35 Illinois University US 85 Göttingen University DE
36 New South Wales University AU 86 Rochester University US
37 Toronto University CA 87 Trinity College, Dublin IE
38 Carnegie Mellon University US 88 Case Western Reserve University US
39 Hong Kong University HK 89 Malaya University MY
40 Sydney University AU 90 Alabama University US
41 Indian Institute of Technology IN 91 Bristol University UK
42 Hong Kong University of Sci & Tech HK 92 Lomonosov Moscow State University RU
43 Manchester University & UMIST UK 93 Hebrew University Jerusalem IL
44 School of Oriental and African Studies UK 94 Vienna University AT
45 Massachusetts University US 95 Technical University Munich DE
46 British Columbia University CA 96 Western Australia University AU
47 Heidelberg University DE 97 King's College London UK
48 Edinburgh University UK 98 Amsterdam University NL
49 Queensland University AU 99 Munich University DE
50 Nanyang University SG 100 Queen Mary, University of London UK
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(link: h p://www.timeshighereducation.co.uk/hybrid.asp?typeCode=153, date 11.01.11)

Rank Institution Country Rank Institution Country
101 Oslo University NO 151 Liverpool University UK
102 National Taiwan University TW 152 Karlsruhe University DE
103 Bath University UK 153 Tohoku University JP
104 Tufts University US 154 China University of Sci & Tech CN
105 Texas A&M University US 155 Montpellier 1 University FR
106 Iowa University US 156 Vanderbilt University US
107 Colorado University US 157 Frankfurt University DE
108 Massey University NZ 158 Technion - Israel Institute of Technology IL
109 Washington University, St Louis US 159 Madrid Autonomous University ES
110 Chalmers University of Technology SE 160 Korea Advanced Institute of Sci & Tech KR
111 Sains Malaysia University MY 161 Tasmania University AU
112 Glasgow University UK 162 La Sapienza University IT
113 University of Technology, Sydney AU 163 Pohang University of Sci & Tech KR
114 Otago University NZ 164 Innsbruck University AT
115 Brandeis University US 165 Georgetown University US
116 Michigan State University US 166 Alberta University CA
117 North Carolina University US 167 Nagoya University JP
118 Virginia University US 168 Dundee University UK
119 Seoul National University KR 169 Würzburg University DE
120 Utrecht University NL 170 Nottingham University UK
121 Paris XI, Orsay FR 171 Lund University SE
122 Royal Institute of Technology SE 172 Technische Hochschule Darmstadt DE
123 Maastricht University NL 173 Emory University US
124 Stuttgart University DE 174 Indiana University US
125 Humboldt University Berlin DE 175 University of California, Santa Cruz US
126 Birmingham University UK 176 Helsinki University of Technology FI
127 Aarhus University DK 177 Université de Montréal CA
128 Durham University UK 178 Freiburg University DE
129 Helsinki University FI 179 Newcastle Upon Tyne University UK
130 Penn State University US 180 University of Southern California US
131 Leiden University NL 181 Lancaster University UK
132 Strasbourg University FR 182 University of California, Davis US
133 Leeds University UK 183 Arizona University US
134 Maryland University US 184 RWTH Aachen DE
135 Bonn University DE 185 Queen's University Belfast UK
136 Stony Brook, State of New York University US 186 Bologna University IT
137 York University UK 187 Norwegian University of Sci & Tech NO
138 Dartmouth College US 188 Tulane University US
139 Stockholm University SE 189 Leicester University UK
140 Uppsala University SE 190 Rutgers State University US
141 Utah University US 191 Nijmegen University NL
142 La Trobe University AU 192 Nanjing University CN
143 Waterloo University CA 193 Southampton University UK
144 Toulouse University FR 194 Aberdeen University UK
145 Technical University of Denmark DK 195 National Autonomous University of Mexico MX
146 Rice University US 196 Fudan University CN
147 Hamburg University DE 197 Bremen University DE
148 Mcmaster University CA 198 City University of Hong Kong HK
149 Kiel University DE 199 Virginia Polytechnic Inst US
150 Sheffield University UK 200 Rensselaer Polytechnic Inst US
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Appendix B: Top 50 Schools of Business and Administration – Financial Times 2004  
Rank Institution Country
1 University of Pennsylvania: Wharton U.S.A.
2 Harvard Business School U.S.A.
3 Columbia Business School U.S.A.
4 University of Chicago: Booth U.S.A.
4 Insead France / Singapore
4 London Business School U.K.
7 Stanford University GSB U.S.A.
8 New York University: Stern U.S.A.
9 MIT Sloan School of Management U.S.A.
10 Dartmouth College: Tuck U.S.A.
11 Northwestern University: Kellogg U.S.A.
12 IMD Switzerland
13 Yale School of Management U.S.A.
13 Iese Business School Spain
15 IE Business School Spain
16 Cornell University: Johnson U.S.A.
17 Georgetown University: McDonough U.S.A.
17 University of North Carolina: Kenan-Flagler U.S.A.
19 University of Virginia: Darden U.S.A.
20 Duke University: Fuqua U.S.A.
21 University of Toronto: Rotman Canada
22 University of California at Berkeley: Haas U.S.A.
22 Rotterdam School of Management, Erasmus U Netherlands
22 York University: Schulich Canada
22 Emory University: Goizueta U.S.A.
26 University of Oxford: Saïd U.K.
27 University of Maryland: Smith U.S.A.
28 Carnegie Mellon: Tepper U.S.A.
29 University of Western Ontario: Ivey Canada
30 University of Michigan: Ross U.S.A.
30 SDA Bocconi Italy
32 UCLA: Anderson U.S.A.
32 Warwick Business School U.K.
34 University of Cambridge: Judge U.K.
35 University of Rochester: Simon U.S.A.
36 University of South Carolina: Moore U.S.A.
37 Manchester Business School U.K.
38 University of Southern California: Marshall U.S.A.
39 McGill University: Desautels Canada
40 Ohio State University: Fisher U.S.A.
40 University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.
42 Washington University: Olin U.S.A.
42 City University: Cass U.K.
44 Vanderbilt University: Owen U.S.A.
44 Pennsylvania State University: Smeal U.S.A.
46 University of Texas at Austin: McCombs U.S.A.
46 Purdue University: Krannert U.S.A.
48 Rice University: Jones U.S.A.
49 University of Iowa: Tippie U.S.A.
49 College of William and Mary: Mason U.S.A.
(link: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings-2004, date 11.01.11) 
